








































TREE  COVER,  PATCH  STRUCTURE  AND  PATCH  ISOLATION  CORRELATE WITH







mented,  and  abundance  patterns  and  habitat
requirements  in  forests  fragments  remain  poorly
known. Here,  I  assess  the  effect  of  patch  structure




Study  area.  The  study was  carried  out  at  “Estancia
San  Isidro”  (35°09’S,  57°23’W)  located  in  the  Bio‐
sphere  Reserve  “Parque  Costero  del  Sur”,  Buenos
Aires  province,  Argentina.  The  area  is  composed
mostly of grasslands and forest patches (approx. 10%
forest  cover)  locally  called  “talares”  (Goya  et  al.




bergiana  (Cannabaceae),  Scutia  buxifolia  (Rhamna‐
ceae),  Jodina  rhombifolia  (Santalaceae), and Schinus
longifolia (Anacardiaceae). In phytogeographic terms,
this area corresponds to the Austral limit of “Provin‐
cia  del  Espinal”  (Cabrera  1971).  The  climate  is wet
temperate, with mean minimum and maximum tem‐
peratures of 5.9°C and 27.5°C, respectively (Cueto &
López  de  Casenave  2000b). Annual mean  rainfall  is
885 mm, with most precipitation occurring in January





weeks  in  14  forest  patches  (sampling  unit,  14
repeated measures). On a sampling day, I conducted
an intensive search on each patch, walking slowly and
recording  Tufted  Tit‐Spinetail presence  (either  visu‐
ally  or  aurally;  Ralph  et  al.  1993)  in  a  20  m‐wide
transect.  Accordingly,  the  length  of  transects
depended on patch size (mean = 424 m, SD = 585 m,
N = 14). All field observations were made within four




Data  analysis.  Forest  patches  were  mapped  on  a
GoogleEarth  image  (September  2014).  Tree  cover,
patch  area,  interpatch  distance  (mean  distance
between patch centroids), and perimeter/area  ratio




(Zuur  et  al.  2009).  Since  searching  over  extensive
areas may  lead  to over‐detection bias  and because
pairing  behavior  commonly  observed  in  the  Tufted
Tit‐Spinetail may  inflate abundance estimates, pres‐
ence‐absence per patch was used as  response  vari‐
able  instead  of  abundance  per  patch.  A  binomial




surrogate  for  patch  size.  Tree  cover,  patch  area,
interpatch distance, and date were included as fixed




tail  presence.  Patch  area  and  tree  cover were  log‐
and arcsin‐transformed,  respectively,  to achieve  lin‐
earity.  Explanatory  variables  were  standardized  to
mean  0  and  variance  1  to  both  allow  comparisons
between  model  coefficients  and  provide  numerical
stability.  To  assess  the  importance  of  fixed  effects
while  limiting  uncertainty  from  model  selection,  a
model averaging procedure was used on models  fit‐
ted by maximum  likelihood, which allows comparing







able  was  computed  as  the  sum  of  Akaike  weights





there could be  temporal variation  in  tree cover due
to differences  in phenology between  species,  I  car‐
ried out the same analysis excluding the winter sea‐
son (leafless period of C. ehrenbergiana; Murriello et
al.  1993).  This  analysis  gave  identical  qualitative
results  (not  shown)  and  thus  results  on  the  whole
dataset are shown.
All analyses and  graphs were done  in R 3.2.1  (R




Forest  patches  ranged  in  size  from  0.02  to  1.77  ha




patch  distance  ranged  from  258.94  to  588.39  m
(mean = 366.81 m, SD = 97.9 m, N = 14). A total of 53
Tufted Tit‐Spinetails were  recorded, with a mean of
0.64  individuals/ha  (SD  =  0.60,  range  =  0.00–1.86
individuals/ha, N = 196; Figure 1). Generalized linear
mixed models indicated that the main factors related
to  habitat  structure  explaining  Tufted  Tit‐Spinetail
presence probability were tree cover and patch area
(Table  1).  In particular,  the  Tufted  Tit‐Spinetail was




a  negative  interaction  between  interpatch  distance
and  tree  cover was  retained  by  the  average model






These  habitat  characteristics  probably  provide  the
necessary  resources  to  survive  and  breed,  while
allowing  the  movement  of  individuals  between
patches (Taylor et al. 1993, Martensen et al. 2008). In
a  study  comparing  bird  assemblages  between  pro‐
tected  and  logged  forests  in  the  same  study  area,
Cueto & López de Casenave  (2000b)  found  that  the
abundance  of  the  Tufted  Tit‐Spinetail  and  other








instance,  Dardanelli  et  al.  (2006)  and  Cerezo  et  al.
(2011)  found  that  this  species was  associated with
large forest fragments in forests of central Argentina
and high  forest cover  in  farmed  landscapes of east‐
central  Argentina,  respectively.  In  contrast  to  my





















area, which was attributed  to  the  relatively mild cli‐
mate and the  few migrant species  in the  insectivore
guild.  Although  an  increase  in  insect  abundance  is
expected  in  the  breeding  season  (spring–summer;
Mason 1985) and, consequently,  in Tufted‐Tit Spine‐
tail  abundance,  there  could  be  other  limited
resources  that may affect occurrence patterns,  such
as  nesting  sites  (hollows,  crevices  and  abandoned
nests; del Hoyo 1992). The observed trend could also
be  spurious  and  caused  by  variation  in  detection





cover,  patch  area,  and  interpatch  distance  (Fahrig
2003) explained Tufted Tit‐Spinetail presence in forest
patches, and contribute to the  idea that it should be
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